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ABSTRAKT
Punimi i realizuar bazohet në lëndën: Teknologjia e Betonit. Kjo përmbledhje ofron një pamje të
përditësuar të njohurive aktuale në lidhje me çimento mekanizmat e hidratimit, përfshirë origjinën
e periudhës së reaksionit të ngadaltë në alitin dhe çimento, natyra e periudhës së nxitimit, roli i
sulfatit të kalciumit në modifikimi i shkallës së reaksionit të aluminatit trikal, ndërveprimet e
silikateve dhe aluminateve, dhe kinetika e periudhës së ngadalësimit.
Qëllimi i kësaj teme është të bëj hulumtim rreth proqesit të hidratimit të çimentos. Shtjellimin dhe
ndarjen e llojeve të ndryshme të çimentove.
Po ashtu do te shtjellohet teoria e ngurtesimit te cimentos, llojet e çimetove, ndikimi i raportitujë/cimento në rezistencen mekanike të cimentos.

Fjalët kyqe: Çimento, mekanzimat e hidratimit, roli i sulfatit të kalciumit, aliti, ndërveprimet e
silikateve, llojet e çimetove, raportit- ujë/cimento.

ABSTRACT
The realized work is based on the subject: Concrete Technology. This review provides an
updated picture of the current knowledge about cement hydration mechanisms, including
the origin of the period of slow reaction in alite and cement, the nature of the
acceleration period, the role of calcium sulfate in modifying the reaction rate of
tricalcium aluminate, the interactions of silicates and aluminates, and the kinetics of
the deceleration period.
The purpose of this topic is to investigate the hydration process of cement. Processing and
separation of different types of cement.
We will also elaborate on the theory of cement hardening, properties and structure of cement, type
of cemtes, reaction-water / cement ratio with mechanical strength of cement
Key words: Cement, hydration mechanisms, the role of calcium sulfate, alite, the
interactions of silicates, type of cemets, watter-cement ratio.
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1.0 HYRJE
Çimento si material është rrjedhim i kërkesave të shumta në gjithë botën, për arsye se ndërtimi në ditët e
sotme dhe në të ardhmen vazhdon të jetë në rritje të dukshme.
Përdorimet më të rëndësishme të çimentos janë: Komponentet përberse në betonet dhe komponetet perbërse
te llaçnavë në mase me të vogel, një kombinim i çimentos me agregat dhe ujë për të formuar një material të
fortë për ndërtim.
Çimentoja si komponent kryesore e betonit ndikimi i saj dhe rëndësia e saj në beton janë të mëdha.
Çimentoja është në funksion te mineraleve përbërse dhe eventualisht aditiveve, prandaj si proçes teknologjik
kërkon nje kontrollim permanent.
Kualiteti i çimentos mvaret nga përbërja dhe sasia e përbërësve si dhe adetiveve, andaj duhet të bëhen
kontrolla në përcjelljen e prodhimit të çimentos.
Çimento është një material lidhës, një substancë që lidhet dhe ngurtësohet në mënyrë të pavarur dhe mund
të lidhet dhe me materiale të tjera së bashku.
Fjala 'çimento' është përdor që nga Romakët të cilët përdorën termin ‘'opus cimentium''.
Qё me pёrdorimin e zjarrit nga njeriu lindi dhe mundёsia pёr pjekje duke i nënshtrimit në temperaturave të
larta, dhe të materjalve tё ndryshme si gurit gёlqeror, argjilёs, rёrёs etj
Kur çimentoja vie ne kontakt me ujin, mineralet e çimentos dhe uji krijojne krejtësisht minerale te reja , qe
me nje emer njihen si - hidratet.
Proçesi kimik qe zhvillohet ne kete rast emertohet si, Hidratim i çimentos .
Ne secilin lloj te Çimentos Portland kryesore jane kater mineralet , dhe ata ndikojne ne proçesin kimik te
përgjithshëm.
Ne proçes te hidratimit te çimentos ne përgjithësi pëfshihen dy proçese themelore:
- Hidratimi ne kuptimi te ngusht (bashkedyzimi i drejtpërdrejte i mineraleve me ujin).
- Hidroliza paraqet shpërndarjen e mineraleve ne prani te ujit, e njekohesisht lidhjen e tyre ne hidrate
Brumi i çimentos, i përgatitur nga përzierja e çimentos me ujin, ka tri peridhua ngurtësimi. Në fillim, gjatë
1-3 orëve pas përzierjes ai është plastik dhe formohet me lehtësi. Pastaj fillon ngrirja që përfundon mbas 510 orëve të përzierjes. Gjatë kësaj periudhe brumi plastik fillon të ngrijë, d.m.th të kthehet në trup të ngurtë,
por që nuk ka rezistencë të lartë mekanike.
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1.1 Betoni si Material Ndëtimi dhe Përbërsit e Tij
Betoni eshtë një gur artificial i prodhuar si rezultat i përzjerjes së përbërësve, në raport te caktuar. Betone
të zakonshëm konsiderohen përzjerjet e ngurtësuara me masë vëllimore 2200-2400 kg/m3.
Materialet përbërëse të betonit janë: çimento, Materialet inerte(rëra, zhavori ), uji dhe shtesat e ndryshme,
shtesat kimike dhe shtesat mineraologjike. Për llogaritjen dhe përcaktimin e këtij raporti ekzistojnë teori të
ndryshme. Ato përcaktonë raportet e përbërësve të betonit, duke u nisur nga kritere referuese të ndryshme.
Modelimi matematikor i gjetjes së sasive të përbërësve të betonit quhet mix-design ose projektimi i
recepturave të betonit, trajtuar më poshtë. Këto janë vlera oriëntuese jo fikse.

Figure 1. Pjesemarrja e komponentëve përbërse si vlera orientuese ne perqindje
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1.2 Historia e Pёrdorimit tё Çimentos
Qё me pёrdorimin e zjarrit nga njeriu lindi dhe mundёsia pёr pjekje duke i nënshtrimit në temperaturave të
larta, dhe të materjalve tё ndryshme si gurit gёlqeror, argjilёs, rёrёs etj.
U fituan kёshtu produkte fillestare si gёlqerja, qeramika, qelqi dhe kombinime tё tyre qё shfaqnin, nё gjendje
tё bluar dhe veti lidhёse. Pra nga ky kёndvёshtrim historia e prodhimit tё materialeve ,në bazë çimentoje i
takon njё periudhe kohore mbi 2000 vjecare. Dёshmitё historike japin tё dhёna se Fenikasit kanё pёrdorur
gёlqere pucolanike rreth 700 vjet para Krishtit. Po ashtu Romakёt kanё pёrdorur njё lloj gёlqereje tё djegur
me veti lidhëse, pra jo thjesht gёlqere tё mirёfilltё. Njё lloj ҫimentoje hidraulike u prodhua nё Hollandё duke
pёrdorur gёlqeren dhe shtufin. Ky i fundit ka pёrmbajtje tё lartё silici dhe alumini.
Çimentoja, nё kuptimin e sotёm tё fjalёs ёshtё “zbuluar” 250 vjet mё parё nga anglezi John Smeaton (1756).
Zbuluesi i ҫimentos Portland ёshtё Joseph Aspdin, i cili e liҫensoi proҫesin e tij tё djegies nё vitin 1824. Nё
vitet 1877-1897 u eksperimentuan furrat rrotulluese, nga ku u prodhua nё SHBA impianti i parё i suksesshёm
i tyre. Punimet e mёtejshme u pёrqёndruan nё uljen e konsumit energjitik tё prodhimit tё ҫimentos nёpёrmjet
arritjes sё njё shkёmbimi tё mirё tё nxehtёsisё nё zonёn e parangrohёsit dhe tё kalcinimit. Mё tej me
zhvillimin e teknologjive speciale u realizua homogjenizimi i materialit tё thatё. Sё fundmi japonezet
dizenjuan sisteme tё ndryshme, ku kalcinimi pothuajse pёrfundon nё sistemin e parangrohjes. Kёshtu u bё e
mundur tё prodhohen sisteme furrash kompakte, me pёrmasё tё vogёl tё pjesёve tё lёvizshme, por me
kapacitet tё madh, mbi 10000 ton nё ditё.
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2.0 SHQYRTIM I LITERATURES
2.1. Ndikimi i shtesave kimike në hidratimin e çimenots
Mundësia e hidratimit të çimentos për të shqetësuar veprimin e superplastifikuesve është menduar për një
kohë të gjatë. Në veçanti, dihej që fazat e aluminatit kishin një ndikim të madh (Bonen dhe Sarkar, 1995).
Një punim historik mbi këtë temë vjen nga Fernon (1994) dhe Fernon et al. (1997), objektivi i veçantë i të
cilit ishte të kuptonte reaktivitetin e aluminatit në prani të superplastifikuesve.
Ideja ishte të përcaktohej nëse disa komponime organo-minerale ishin formuar në proces. Në veçanti, për
shkak të strukturës së tyre të shtresuar, fazat e AFM ishin shumë të ndjeshme për të qenë në gjendje të
ndërlidhnin përzierjet organike, diçka që Pöllmann kishte treguar tashmë për acide organike të vogla
(Pöllmann, 1992). Fazat e AFM janë nga familja e hidroksideve të dyfishtë të shtresuar (LDH), mbi të cilat
janë kryer shumë studime që demonstrojnë ndërhyrjen e komponimeve organike anionike (Giraudeau et al.,
2009). Rezultati kryesor i punës nga Fernon dhe bashkautorët ishte të demonstronte që oligomerët e PNS me
të vërtetë mund të bashkoheshin (Fernon et al., 1997). Sidoqoftë, nga difraksioni me rreze X (XRD), këta
autorë nuk ishin në gjendje të provonin ndërhyrjen e polimereve, megjithëse infra të kuqe (IR) treguan
praninë e përzierjes në sediment.
Disa vjet më vonë, Flatt dhe Houst prezantuan "Një pamje të thjeshtuar mbi efektet kimike që shqetësojnë
veprimin e superplastifikuesve" (Flatt and Houst, 2001). Në këtë punim përmbledhës, ata treguan sesi mund
të shpjegohen vëzhgime të ndryshme ‘marrëzi’ të sjelljes së superplastifikuesve nëse formohet një fazë
organo-minerale. Ky do të ishte rezultat i ndërveprimit midis adicioneve dhe fazës së aluminatit shumë
reaktiv të triumciumit, duke çuar në një kompleks ‘të interkaluar, të koprecipuar ose mikelizuar’ që mund të
përshkruhet si një organo-aluminat. Në mënyrë të veçantë u argumentua se ky proces do të zhvillohej në
fazat e para të përzierjes. Argumenti ishte se nëse polimeri nuk do të ishte i pranishëm në ujërat e përzierjes,
atëherë reagimet fillestare të aluminatit do të çonin në ettringite të qëndrueshme. Në të kundërt, në qoftë se
fillesat ishin fillimisht të pranishme, atëherë ato do të “konsumoheshin” pjesërisht nga formimi i një produkti
organo-aluminat që nuk do të dekompozohej gjatë kohës tipike të punës të hapur. I njëjti dokument spekuloi
që këto procese jo vetëm që prekin PNS por edhe PCE-të.
Mundësia e përfshirjes së PCE-ve midis shtresave të hidrocalumnitit është demonstruar qartë vitet e fundit
nga dy qasje të veçantë. E para përbëhej nga C3A hidratuese në prani të PCE (Plank et al., 2006b, 2006c),
ndërsa e dyta pasoi afrimin e reshjeve të Fernon (Giraudeau et al., 2009; Giraudeau-Lenain, 2009). Në rastin
e parë, puna fillimisht u krye në temperaturë të lartë (70 ° C) në mënyrë që të favorizohej formimi i shtresës.
Në të dytën, temperatura ishte e ulët (5 ° C) në mënyrë që të favorizonte termodinamikisht fazën e shtresuar
të aluminatit të kalciumit në kurriz të një kubi. Përfundimisht, të dy grupet zbuluan se këto masa paraprake
nuk ishin të nevojshme pasi përgatitjet e temperaturës së ambientit kryesisht çuan në të njëjtat rezultate
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(Plank et al., 2006d; Giraudeau et al., 2009). Një implikim i kësaj është se prania e PCE-ve në sistem
stabilizon fazën e shtresuar në lidhje me atë kub, duke çuar në organo-aluminate të qëndrueshme me shtresa.
Për sa i përket mekanizmave, u tregua se këto faza mund të formohen nëse polimeri shtohet më pas në
formimin e hidrokalumnitit (Giraudeau et al., 2009). Kjo ndodh nga një proces i reshjeve të shpërbërjes, në
të cilin ekziston një kohë karakteristike e induksionit (bërthamës) që varet nga struktura molekulare e PCEsë.
Më në fund, një faktor i rëndësishëm në lidhje me sistemet e çimentos së vërtetë është ndikimi i sulfateve.
Në këtë rast, të dy grupet kanë arritur në përfundimin se organo-aluminatet nuk janë të qëndrueshme në
lidhje me shtimin e sulfatit (Plank et al., 2006d). Sidoqoftë, si më lart, ekziston një kohë karakteristike e
varur nga polimeri, e cila këtu merret me destabilizimin e organo-aluminatit (Giraudeau et al., 2009). Në
kushtet e këtyre eksperimenteve, kjo ishte disa orë. E transferuar në sisteme çimentoje, një kohëzgjatje e
ngjashme do të thoshte që, nëse organo-aluminatet formojnë (në fazat e para të përzierjes), atëherë ato
mbeten të qëndrueshme gjatë kohës së hapur të punës. Nëse ato nuk qëndrojnë të qëndrueshme, shndërrimi
atje ndoshta do të çojë në një sipërfaqe specifike më të lartë, duke pasur një ndikim të përgjithshëm kryesisht
të ngjashëm në thithjen e polimerit siç diskutohet më poshtë. Rezultati është "pastrimi" i një pjese të
superplastifikuesit dhe ulja e efektivitetit të tij, siç u propozua fillimisht nga Flatt dhe Houst (2001).
Karakteristikat fizike dhe kimike të përbërjeve të çimentos
S. Diamanti, në qëndrueshmëri të kompozitave të betonit dhe çimentos, 2007
Zvarritja e hidratimit të çimentos për shkak të shtesave është një problem kompleks i një sistemi të bashkuar.
Edhe pse kjo ka qenë objekt i shumë studimeve që përfshijnë të gjitha llojet e superplastifikuesve, aspekte
të rëndësishme nuk janë adresuar me kujdes dhe ende nuk janë kuptuar plotësisht.
Mekanizmi i saktë përmes të cilit molekulat e adsorbuara mund të vonojnë hidratimin. Tre hipoteza
themelore janë: komplekset me jonet e Ca, ulje e shkallës së shpërbërjes, dhe çrregullim i bërthamës dhe
rritjes. Megjithëse prova (nga studimet e kryera përgjithësisht në faza të pastra) ekzistojnë për shumicën e
këtyre hipotezave, pyetjet ekzistojnë për rëndësinë e tyre relative dhe ndërveprimet e mundshme. Zgjidhja e
çështjeve të tilla sigurisht që varet nga kuptimi i përgjithshëm i bazave të hidratimit të çimentos, të cilat
gjithashtu përbëjnë një numër pyetjesh të hapura të mbetura.
Destabilizimi i bilancit silikat-aluminat-sulfat. Eshtë e qartë se përzierjet ndikojnë në aluminat hidratimin, i
cili si pasojë shqetëson hidratimin e silikatit. Sidoqoftë, mënyra sesi ata veprojnë nuk është kuptuar ende
plotësisht. Për të adresuar këtë çështje, nevojiten më shumë informacione rreth sjelljeve të ndryshme të
adsorbimit të adicioneve në aluminate ose silikate, si dhe rolin e ndryshimit që rezulton në sipërfaqen
specifike të hidrateve të aluminatit. Në të vërtetë, superplastifikuesit po bëhen të domosdoshëm në shumë
aplikime, shumë prej të cilave do të vuajnë gjithnjë e më shumë nga forca e kufizuar e hershme në sistemet
që përdorin çimento shumë të përzier. Prandaj, të kuptuarit e marrëdhënies midis strukturës molekulare dhe
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prapambetjes është një temë e rëndësishme ku mund të përdoren njohuri themelore për të hartuar produkte
me një potencial të madh tregu.

2.2 Standardet e pranueshme për çimenton
Këto aspekte të ndryshme të hidratimit të çimentos janë paraqitur për të vërtetuar se është pothuajse e
pamundur të prodhohen dy çimento absolutisht identikë. Kështu ka qenë e nevojshme të krijohen një seri
provash pranimi për të ruajtur këto ndryshime brenda kufijve të pranueshëm dhe të prodhohen çimento që
kanë veti thuajse konstante teknologjike dhe betone që kanë veti të parashikueshme në gjendje të freskët
dhe të ngurtësuar. Me kalimin e kohës, janë zhvilluar një seri standardesh të pranimit.
Por pas ndryshimeve të mëdha teknologjike që janë parë në prodhimin e betonit gjatë 30 viteve të fundit,
mund të shtrohet një pyetje: a janë këto standarde, të cilat i kanë shërbyer mirë industrisë së çimentos dhe
betonit për një kohë të gjatë, ende të vlefshme? Përgjigja është jo.
Standardet e tanishme të pranimit u zhvilluan në një kohë kur industria e betonit po prodhonte betone me
w / c të lartë më të madh se 0.50, dhe këto konsiderohen tani si betone me forcë të ulët. Kjo është arsyeja
që standardet bazohen në rezultatet e serive të provave të bëra në pasta çimentoje ose llaç që kanë një w / c
prej rreth 0.50, ku grimcat e çimentos nuk janë zbërthyer fare. Për një kohë të gjatë inxhinierët dhe
kontraktorët ishin të kënaqur me lloje të tilla të betonit, por kjo nuk është më e vërtetë: aktualisht një pjesë
e konsiderueshme (dhe fitimprurëse) e tregut të betonit është e përbërë nga betone të qëndrueshëm dhe me
një w / c shumë më të ulët midis 0.30 dhe 0.40 (Aïtcin 2016a). Jo vetëm që këto betone kanë forcë më të
lartë, por ato gjithashtu kanë qëndrueshmëri më të gjatë dhe qëndrueshmëri më të madhe. Për më tepër,
betone vetë-konsoliduese që nuk kanë nevojë për dridhje për tu kompaketsuar po fitojnë një pjesë të
dukshme të tregut.
Për të kënaqur nevojat e këtyre dy sektorëve në rritje dhe fitimprurës të tregut, standardet aktuale të
pranimit për çimento janë plotësisht të papërshtatshme, sepse të vetmet aspekte reologjike që ata
kontrollojnë aktualisht janë fluksi fillestar dhe koha fillestare e vendosjes. Testet e reja janë të nevojshme
për të ndjekur reologjinë e pastave të çimentos dhe llaçeve midis zero dhe 90 minutash, koha e zakonshme
për dërgimin e betonit. Për më tepër, këto teste duhet të bëhen në një sistem të deflokuluar me një w / c
midis 0.35 dhe 0.40.
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3.0 DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1.1 Fazat e Hidratimit
Kështu sa më e madhe të jetë sasia e çimentos së përdorur aq më e madhe do të jetë edhe sasia e nxehtësisë
së liruar që d.m.th aq më i madh është edhe avullimi i ujit gjatë procesit të ngurtësimit si dhe rritet
mundësia e shtimit të poreve kapilare. Pra hidratimi i çimentos ndikon në rritjen e poreve në beton.
Më poshtë, në figurën 5. është dhënë procesi i hidratimit të brumit të çimentos.
Duke ndjekur fazat e kalimit të brumit të çimentos në gur çimento, nëpërmjet procesit të hidratimit ose të
thithjes së sasisë së ujit, fillojnë të krijohen strukturat skeletore. Po të përshkruanim në mënyrë të
përmbledhur fazat e hidratimit të çimentos do të paraqesim:
a) Faza e parë e hidratimit
Zakonisht ndodh deri në 4-6 orët pas prodhimit të çimentos. Allçia në masen brumore të çimentos lidh
tricalcium aluminatin (C3Al) duke formuar trisulphate (etringite),që është një shtresë uji e padepërtueshme
e cila pengon konvertimin e përbërësve të tjerë. Kemi krijimin e një strukture kristalore halore
b) Faza e dytë e hidratimit
Zakonisht ndodh pas 4-6 orësh deri në një ditë pas prodhimit të çimentos.Pas pak orësh ne shohim fillimin
e fuqishëm të hidratimit të materialeve përbërëse të klinkerit veçanërisht të tricalcium silicate (Ca3Si), e
cila shoqërohet me formimin e kristalit të kalçium silikatit i cili shërben për konsolidimin e strukturës.
c) Faza e tretë e hidratimit
Zakonisht ndodh rreth një ditë pas prodhimit të çimentos. Struktura dhe mikrostruktura e klikerit të
çimentos janë fillimisht akoma hapur. Ndërsa procesi i hidratimit përparon, hapësirat janë të mbushura me
produkte të tjera të hidratuar dhe qëndrueshmëria rritet më shumë. Pra, kjo strukturë, e klinkerit, pas
ngurtësimit, është shumë e fortë dhe shoqërohet me krijimin e poreve. Poroziteti i çimentos dhe vazhdimi i
procesit të hidratimit edhe gjatë lidhjes në beton është një fenomen mjaft i rëndësishëm dhe faktor për
prodhimin e betoneve të zakonshëm dhe jetëgjatë.

Figure 2. Jepen fazat e hidratimit dhe të ndryshimit struktural të çimentos
Ky proces , në mënyrë grafike,referuar Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski,në Materials for Civil
and Construction Engineers” Third edition, është treguar në fig 6. të mëposhtme.
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3.2 HIDRATIMI I PORTLAND ÇIMENTOS
Duke brumosur çimenton me një sasi të caktuar uji ndodhin dukuri të nderlikuara kimike
dhe fizike si rezultat i të cilave, ndodh kalimi i ngadalshem i brumit plastik të çimentos, në
masë të ngurtësuar në formë shkëmbi. Secili prej përbërsve mineralogjik të çimentos hyn
në reaksion me ujin, duke formuar komponime të reja. Në fillim shtohet trashësia e brumit
deri sa mpikset dalë ngadalë dhe nuk shformohet më. Kjo fazë e procesit të hidratimit që
për cimenton e zakonshme kërkon një kohë që matët me orë, përbën mpiksjen ose prezen e
çimentos. Më vonë në brumin e mpiksur, lindin rezistencat mekanike dhe pak nga pak masa e
mpiksur forcohet dhe shëndrohet në masë të ngurtësuar, kjo fazë e dytë kërkon një koh
që matet me ditë dhe përbën ngurtësimin e çimentos.

Grimca të
pahidratuara

çimentoje
Xheli
içimentos

Poret kapilare

A) Menjëherë pas përzierjes
B) Reaksioni rreth grimcave – mpiksja

fillestare
C)Formimi i strukturës skeletore –

ngurtësimi fillestar
Figure 3. Procesi i hidratimit të çimenots portland
D) Mbushja e poreve - Ngurtësimi

përfundimtar
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3.2.1 Nxehtësia e hidratimit
Reagimet e hidratimit të çimentos Portland janë aq shumë ekzotermale sa nxehen pastën e çimentos.
Nxehtësia zhvillohet me shpejtësi gjatë vendosjes dhe forcimit fillestar dhe gradualisht zvogëlohet dhe në
fund stabilizohet ndërsa hidratimi ngadalësohet. Prandaj, 50% e nxehtësisë gjenerohet në 3 ditët e para dhe
80% në 7 ditët e para (Soria, 1980). Për më tepër, ndryshimet thelbësore të temperaturës të regjistruara në
orët e para mund të shkaktojnë tkurrje, duke gjeneruar çarje të vërejtura në disa punime ndërtimi që
përfshijnë një masë të madhe betoni ose strukturash me llaç ose beton të pasur me çimento (Springenschmid,
1991). Të gjithë përbërësit e çimentos marrin pjesë në gjenerimin e kësaj nxehtësie: aluminat më të dukshëm
tricalcium me 207 kal / g dhe gëlqere të lirë me 279 kal / g, ndërsa silikati dicalcium kontribuon më së paku,
me 62 kal / g. Meqenëse nxehtësia e hidratimit të çimentos varet nga proporcioni i përbërësve të tij, është
veçanërisht e rëndësishme të përcaktohet sasia e përbërjes së saj, si dhe proporcioni i çdo shtese.
Përdorimi i pozzolans në çimento zvogëlon nxehtësinë e lëshuar gjatë hidratimit, megjithëse reagimi
pozzolanik-material gëlqeror gjeneron edhe nxehtësi, e cila do të shpjegonte pse rënia nuk është
proporcionale me sasinë e klinkerit të zëvendësuar në çimenton e përzier (Sánchez de Rojas et al. , 1993,
2000; Sánchez de Rojas and Frías, 1996; Frías et al., 2000). Si pasojë, sjellja pozzolanike e moshës së
hershme mund të vlerësohet duke matur nxehtësinë e hidratimit, i cili gjithashtu mund të përdoret për të
vendosur ndikimin e tij në zhvillimin e ulët ose ngrohje shumë e ulët e çimentove të hidratimit (Standardet
Evropiane EN 197-1, 2011, dhe EN 14216, 2005).Figura 5. tregon nxehtësinë e hidratimit me kalimin e
kohës deri në 14 orë për çimento të përgatitura me materiale të ndryshme. Në studimet e diskutuara, pasi
tufa ishte e njëjtë në të gjitha rastet (çimento: shtesë, 70:30), efekti i secilit material në nxehtësinë e hidratimit
të gjeneruar nga çimentoja bazë Portland, e cila ishte e njëjtë në të gjitha përzierjet.

Figure 4. Nxehtësia e hidratimit kundrejt kohës: llaç i përgatitur me shtesa të ndryshme (çimento: raport
shtesë), 70: 30).
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3.2.2 Përbërësit mineralogji të çimentos portland kanë nxehtësi të ndryshme
hidratimi:
Përbërësit

Nxehtësia e
hidratimmit
(kal/gr)

C3S

120

C2S

62

C3A

207

C4AF

100

Tabela 1. Nxehtësia e hidratimmit (kal/gr)

Figure 5. Nxehtësia e hidratimit varësisht nga koha
 Sasia e nxehtësisë së çliruar varet nga sasitë e mineraleve në çimento.
 Nxehtësia e hidratimit
(kal/gr)=120*(%C3S)+62*(%C2S)+207*(%C3A)+100*(C4AF)
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Kjo tregon se çimentot me nxehtësi hidratimi më të lartë janë ato që kanë përmbajtje më
të lartë të C3A dhe C3 Për të ulur nxehtësin e hidratimit duke dëmtuar vetit e tjera
pozitive p.sh në çimenton portland me termocitet të ulët ,ulën përbërësit ekzometrik.
Brenda kufinjëve të lejuar zëvendësohet një pjesë të klinkerit me skorie furmalte ose
pucolane, xham vullkanik etj.
Njëkohësisht për të rritur rezistencën kimike të çimentos, në dëm të asaj mekanike,
përvec zëvendësimit të një pjese C3S me C2S zëvendësohet dhe C3A me C4AF p.sh në çimentot
antisulfate. Në qoftë se ky zëvendësim ësht i plotë, kemi çimentot ferrike, me nxehtësi hidratimi të
ulët.
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3.2.3 HIDRATIMI I ÇIMENTOS ALUMNATE

Minerali , monokalciti aluminat ësht më së shumti prezent në çimenton aluminate procesi i
hidratimit i këtij minerali ësht shum i shpejt, si rezultat i hidratimit të shpejt vjen deri te
lidhja , ngurtësimi i shpejt i çimentos . Në orët e para shpejtësia e hidratimit ësht shum e
shpejtë, që reflekton në lirimin e sasisë së madhe të nxehtësis, për këtë arsye me çimenton
aluminate mund të punohet në temperatura të ulëta.
Nxehtësia e hidratimit (J/g)
Lloji i cimentos

Dita 1

Dita 2

Dita 7

Cimentoja Aluminate

322-380

326-398

328-397

Portland Cimentoja

96-192

176-272

196-314

Tabela 2. Nxehtësia e hidratimit tek çimentoja aluminate dhe portland

3.2.4 Ndryshimi vëllimor gjatë hidratimit
Ndryshimi vëllimor i hershem i çimentos në fazën e dozimit në përgjithësi merret si
mehanizëm kryesor që çon deri te plasaritjet e hershme, ndërsa si pasojë ka humbjen e
qëndrueshmëris së konstrukcionit. Hidratimi ësht proces ekzotermik, nxehtësia e
konsiderueshme përhapët në fillim që e përshpejton lidhjen dhe fortësin, gjatë këtij procesi
vjen deri të ndryshimi i masës vellimore të cimentos , që rezulton me tkurje dhe bymim.
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3.2.5 Soliditeti në shtypje i çimentos në ditë të caktuara dhe lloji i çimentos

Figure 6. Soliditeti i Çimentos në shtypje sipas llojit

Figure 7. Soliditeti i betonit në shtypje në varshmëri nga lloji i cimentos
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Figure 8. Ndikimi i W/ Ç tek soliditeti i çimentos
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3.3.1 PLASARITJET NË ÇIMENTO
Pas një periudhe kohore vjen deri te plasja e çimentos si material, që zvoglon jetëgjatësin
e konstruksionit, dhe e gjitha kjo vjen për shkak ndryshimit vëllimor. Këto ndryshime
vëllimore shpesh paraqiten me tharje të betonit gjatë periudhës së gjatë kohore, mirë por
gjatë disa kërkimeve erdh në përfundim se kjo tharje ndodh në fazen e hershme të thajres së
masës së çimentos. Si zgjidhje më e thjeshtë që do të kishte zvogëluar ndryshimin vëllimor
në fazë të hersme do të ishtë menjanimi i tharjes së drejtë të masës së çimentos në orët e
para pas realizimit (egzekutimit).

Tkurja e cimentos zhvillohet në dy periudha të ndryshme kohore:
 periudha e hershme <24orë
 periudha e vonëshme >24
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4.0

METODOLGJIA

Metodologjia e përdorur për eksperimente, duke i marr parasysh mundësit dhe aparatet
që posedon laboratori në fakultetin tonë në lidhje me testimin e vetive të çimentos kemi
përzgjedhur të testojm disa prej tyre ku metoda dhe rrjedhshmëria e përgaditjes së
provave dhe mënyra e testimit janë bërë në bazë të standardeve
EN 197-1:2000, poashtu e gjith porcedura është shënuar më poshtë në detaje.
Si teste që ne kemi kryer janë:
 Konzistenca standarde
 Fillimi dhe mbarimi i kohës së lidhjes së çimentos
 Caktimi i peshës specifike të çimentos

4.1.1 RAST STUDIMI: ANALIZA E VETIVE FIZIKE TE CIMENTOS SE
KOMPANISE “SHARR CEM” – HANI I ELEZIT
Studimin e kam filluar duke shkuar në kompaninë “Sharr CEM” ne Han të Elezit. Ku kam marr tre kampion
(qese) me çimento rreth 10 kilogram të klasave 32.5R, 42.5R dhe 52.5N. Cimenton e kam sjellur në
laboratorin e materialeve ndërtimore në kolegjin e UBT-së, ku ka qendruar në aparaturen për ta larguar
lageshtine për 24 ore, pastaj është vendosur në eksikator per 24 ore të tjera per tu ftoftur. Mandej janë bërë
analizat fizike për konsistence standarde, per afatet e lidhjes dhe për peshen specifike. Të gjitha këto do i
sqaroj më poshtë me detaje. Në këtë hulumtim bazohemi vetëm në klasat e çimenots.

Figure 9. Mostrat e çimentove 32.5, 42.5, dhe 52.5
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4.2.1 KOMPANIA “SHARR CEM’’HISTORIKU DHE PRODUKTET E SAJ
Sharrcem është themeluar ne vitin 1936 i përbëre nga një furre vertikale me kapacitet prodhimi prej 4,415
ton në vit. Sharrcem është përvetësuar nga TITAN Group në vitin 2010, përmes procesit te privatizimit në
Kosove. Është fabrika e vetme e çimentos në vend, që gjendet në kufi me Maqedoninë e Veriut. Në vitin
2010 Sharrcem u bë anëtar i TITAN Group dhe vazhdon të jetë furnizues kryesor i çimentos në Kosovë.
Një vit pas marrjes nga TITAN Group, Sharrcem avancoi dukshëm teknologjinë e vet dhe teknikat per
prodhim te lëndës së parë dhe çimentos dhe ka filluar zbatimin e standardeve të larta të integruara në të
gjitha nivelet e punës.

Tabela 3. Llojet dhe klasat e çimentove që prodhohen në SHARR CEM
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5.0 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1.1 PROCEDURA LABORATORIKE DHE REZULTATET
5.1.2 KONSISTENCA E ÇIMENTOS – KOHA E LIDHJES SIPAS APARATIT TE
VIKATIT
- Përzierja e quallit të çimentos







I kemi matur 500gr çimento, pastaj matet sasia e ujit 155gr
E kemi hedhur çimenton në ujë në në intervalin kohor 5-10 sekonda
Fillon përzierja e cila zgjatë 90 sekonda
Pas 90 sekondav, ndalet përzierja për 15 sekonda(ku pastrohet materiali i ngjitur në muret e enës)
Rifillon përzierja e quallit me shpejtësi më të vogël të mikserit
Koha e përzierjes eshtë 3minuta

- Mbushja e kallëpit



Hudhet qualli I përzier në unazën konike e cila është e vendosur mbi pllakën e qelqit (të lyer vajë)
dhe mbushet tërsisht pa ngjeshje.
Largohet pjesa e tepërt e quallit me një vizore metalike dhe rrafshohet sipërfaqja e lëmuar.

Caktimi i depërtimit (pentrimit) të cilindrit në mostër
Së pari kalibrohet aparati i Vicat-it (leximi ‘’0’’- kur cilindri e prek sipërfaqen e qelqit)






Ngritet cilindri në një pozitë mbi sipërfaqen e kallëpit të unazës
Kallapi konik i mbushur me llaç çimentoje vendoset në mënyrë centrike nën cilindrin metalik
Pastaj lëshohet me kujdes cilindri derisa të kaloj (prek) sipërfaqen e mostëres (1-2 sekonda)
Nga kjo pozitë lëshohet cilindri me ramjen e lire, derisa të futet (depertojë) vertikalisht në mostrën
e çimentos
Pas 30 sekonda të depërtimit të cilindrit në masen e mostrës, lexohet shkallëzimi në aparatin e
Vicat-it (në fakt lexohet distanca në mes të sipërfaqes së pllakës së qelqit dhe majës së cilindrit),
kjo distancë paraqet sasin e ujit në quallin e çimentos.

Nëse distanca në mes të majes së cilindrit dhe sipërfaqes së pllakës së qelqit arrin vlerën: H=6±1mm, ku
kjo sasi e ujit ‘’W’’ apo raportit ujë çimento(W/Ç) paraqet konsistencën standard të çimentos.
Egzaminimi duhet të përsëritet deri sa të arrihet distance e cekur më lartë (H=6±1mm), gjithnjë duke e
rritur ose zvogëluar sasin e ujit për quallin e çimentos.
W=155gr Ç=500gr
W/Ç=155gr/500gr=0.31
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Figure 10. Percaktimi I konsistences standarde me Aparatin e Vikat-it

5.1.3 Rezultatet e ekzaminimit te çimentos:
Lloji i çimentos

Çimento 32.5 R

Sasija e ujit per konsistencë
standarde

Çimento 42.5 R

31%

30%

Çimento 52.5 N

29%

Tabela 4. Sasia e ujit për konsistencë standarde

Konsisteca standarde
Sasia e ujit në %

32%
31%
31%
30%
30%
29%
29%
28%
32.5 R

42.5 R

52.5 N

Klasat e Çimentos

Figure 11. Konsistenca standarde në varesi të klasave të çimentos
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5.2.1 AFATET E LIDHJES
- Fillmi i lidhjes









Së pari bëhet kalibrimi i aparatit të Vicat-it me gjilpër pozita ‘’0’’
Për provë përdoret mostra e llaçit me konsistenc standard (e caktuar paraprakisht)
Vendoset unaza me llaç mbi pllaken e qelqit dhe lëshohet gjilpëra ngadalë deri sa të prek
sipërfaqen e mostrës, dhe pas 1-2 sekondav lëshohet, që gjilpëra me ramje të penetrojë ne masen e
mostrës, shënohet koha e fillimit të lidhjes ‘’t0’’, t0=10min
Pas depërtimit prej 30 sekondav lexohet shkallëzimi, rregjistrohet koha Δt=t1-t0
t0-koha e fillimit te lidhjes (kontakti i parë i ujitë me çimenton)
t1-koha e lidhjes së çimentos (koha e mbarimit)
Vazhdohet me depërtimin në një pozicion tjetër të mostrës në interval kohor 10min
Pas secilit depërtim pastrohet gjilpëra
Në momentin kur gjilpëra arrin prej pllakës së qelqit 4±1mm, koha e regjistruar
Δtf=tf – t0 – paraqet fillimin e lidhjes së çimentos

-Mbarimi i lidhjes





Rrotullohet mostra për 180 ° (sipërfaqja e mostres nuk duhet të ketë pore)
Pastaj në shufrën lëvizese të aparatit të Vicat-it përforcohet gjilpëra me kokë
Intervali kohor në mes të dy depërtimeve është afërsisht 30min
Në momentin kur gjilpëra nuk arrin të futet në mostër më thellë se 0.5mm nga sipërfaqja e sipërme
e mostrës, kjo kohë paraqet përfundimin e lidhjes së çimentos.
Δtp = tp – t0
tp – koha e përfundimi t të lidhjes
t0 – koha fillestare

Figure 12. Percaktimi i afateve te lidhjes me Aparatin e Vikat-it
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5.2.2 Rezultatet e ekzaminimit te çimentos:
Lloji i çimentos

Çimento 32.5 R

Çimento 42.5 R

Çimento 52.5 N

Fillimi i lidhjes

150 minuta

140 minuta

120 minuta

Mbarimi i lidhjes

240 minuta

250 minuta

200 minuta

Tabela 5. Fillimi dhe mbarimi i lidhjes në varsi të klasave të çimentos

Fillimi i lidhjes
160
140

Minuta

120
100
80
60
40
20
0
32.5 R

42.5 R

52.5 N

Klasat e Çimentos

Figure 13. Fillmi i lidhjes në varsi të klasave të çimentos

Mbarimi i lidhjes
300

Minuta

250
200
150
100
50
0
32.5 R

42.5 R

52.5 N

Klasat e Çimentos

Figure 14.Mbarimi i lidhjes në varsi të klasave të çimentos

27

5.3.1 PESHA SPECIFIKE
- Pesha Specifike (Densiteti) e çimentos përcaktohet duke perdorur piknometrin, përdoret lëngu jo reaktiv,
sasia e çimentos nvaret nga natyra e aparaturës por duhet të jetë e tillë që mundëson përcaktimin e
densitetit me saktësi 0.01 gr/cmᵌ
 Procedura me piknometër

Figure 15. Piknometri Le Chatelier për përcaktimin e mases specifike te densitetit




Mostra e çimentos që do të egzaminohet thahet paraprakishtë në temperaturë
105 ±5 ͦC, deri në një masë konstante
Mostra e tharë ftohet në eksikatorë deri në temperaturë 20± 2 ͦC
Fillojm me procedurën ku matet masa e piknometrit, temperatura e ujit, densiteti i ujit, masa e ujit,
masa e piknometrit + ujit, vëllimi i piknometrit, masa e piknometrit + lëngu jo reaktiv, masa e
lëngut jo-reaktiv, densiteti i lëngut jo-reaktiv, masa e çimentos, masa e piknometerit + çimentos
dhe masa e piknometrit + lengu jo-reaktiv + çimento.
- Densiteti i çimentos portland (i paster ) është 3.05-3.15 g/cm3. Masa vëllimore e saj varet nga
ngjeshja dhe kjo ,për çimenton portlan në gjendje të shkrifët, është 1100kg/m3, ndërsa për atë të
ngjeshur 1600 kg/m3.

Figure 16.. Caktimi i peshes specifike për çimenton
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Rezultatet e ekzaminimit te çimentos:
Lloji i çimentos

Çimento 32.5 R

Çimento 42.5 R

Çimento 52.5 N

Pesha specifike

2.896 gr/cm3

2.963 gr/cm3

2.899 gr/cm3

Tabela 6. Pesha specifike në varesi të kalsave të çimentos

Pesha Specifike
3
2.9
2.8
2.7

gr/cm3

5.3.2

2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
32.5 R

42.5 R

52.5 N

Klasat e Çimentos

Figure 17. Pesha specifike në varesi të kalsave të çimentos
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6.0 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
Për fund nga gjithë ky punim i përgatiur i cili është një detajizim rreth çimentos, historikut ,proqesit te
hidratimit , ngurtësimit etj. Mund të veqohen gjatë punes laboratorike se sasia e ujit per konsistence
zvogelohet me rritjen e klases se cimenots, poashtu afatet e lidhjes (fillmi i lidhjes dhe mbarimi i lidhjes)
zvogelohen me rritjen e klases se cimentos, ndersa pesha specifike e cimentos rritet me rrijten e klases se
cimentos, me pas mund të vijm në konkludim së çimenton e kanë zbuluar nevojat e njerëzimit që nga koha
e Romakëve, Grekëve ,Egjiptasve etj, dhe vazhdon edhe në ditët e sotme të jetë një material të themi ''
parësor'' në inxhinierin e ndërtimit, dhe mendohet që përdorimi i saj në të ardhmen do të jetë edhe më i madh,
ngase ndërtimi në botën moderne urbane vazhdon të ndërtohet çdo ditë e më shumë.
Janë shumë karakteristika të çimentos të cilët e bëjnë atë një material shumë të rëndësishëm.
Brumi i çimentos, i përgatitur nga përzierja e çimentos me ujin, ka tri peridhua ngurtësimi. Në fillim, gjatë
1-3 orëve pas përzierjes ai është plastik dhe formohet me lehtësi. Pastaj fillon ngrirja që përfundon mbas 510 orëve të përzierjes. Gjatë kësaj periudhe brumi plastik fillon të ngrijë, d.m.th të kthehet në trup të ngurtë,
por që nuk ka rezistencë të lartë mekanike.
Fazat e hidratimir te cillat ndahen: Faza e parë e hidratimit zakonisht ndodh deri në 4-6 orët pas prodhimit
të çimentos. Faza e dytë e hidratimit zakonisht ndodh pas 4-6 orësh deri në një ditë pas prodhimit të çimentos.
Faza e tretë e hidratimit zakonisht ndodh rreth një ditë pas prodhimit të çimentos.
Çimentot kanë një numër të vetive të veqanta: p.sh . ato mund të përzihen lehtë me agregat, mund të iu
përshtaten çdo forme apo kallupi gjatë punimit me të dhe pastaj të ngurtësoet në temperaturë normale të
ambientit etj.
Ky është vetëm një demostrim, punim për çimenton, hidratimin e çimentos, ngurtësimin dhe gjithanshmërinë
e tij është vetëm një gërvishje sipërfaqësore e potencialeve për këtë material unik.
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